























technologies, Anna Bofill  in urban design and planning, Rosa Barba  in  landscape architecture or 























as  an  exception  (López‐Navajas  2014). This has given  rise  to  a profound historical bias,  a  single 
version of history  that does not  correspond  to  reality,  resulting  in a  lack of  role models and  the 
perpetuation of stereotypes and false beliefs about professional women in general (Scott 1992). The 
lack  of  recognition  and  historical  visibility  generates  the  lack  of  female  figures  as  referents.  In 












The  heroic  account  is  strongly  allied  to  the  perpetuity  of  the  discourses.  When  history 




produced as a consequence of  their otherness.  It  is not because  they do not exist or because  their 































In 1964, during  the  last decade of  the dictatorship  (1939–1975),  the Law of Associations was 


















Thus,  feminist movements  took on great  relevance  in  the years of  the Spanish  transition by 
arguing for the incorporation of everyday life into the practices of urban planning. Feminist groups 
organised  the  ‘First Women’s Liberation Days’  in Madrid  in December 1975 and,  in March 1976, 
‘Catalan Women’s Days’ were celebrated in Barcelona. The Barcelona event was attended by three 
thousand people with representation from all over Spain and participation from the neighbourhood 














possible  the conditions  in which  thousands of women  lived  in  the neighbourhoods,  the  forms of 
oppression which women suffered, and the daily, brutal or subtly discriminatory realities of life’. 
In 1980 the Independent Feminist Days were celebrated in Barcelona. As part of the event, Anna 











space  and  reflection  on  feminism  and  architecture  went  hand  in  hand  with  her  personal  life 
experiences. She participated in the organisation of the Feminist Days in Vigo and attended others in 
San Sebastian and Granada. She also attended  the  International Congress of Female Architects  in 
Paris and Berlin and  took part  in  the Permanent Seminar Women and  the City,  in which she co‐
directed, the course on ‘Town Planning and Women’. New visions of private and public spaces. 
3. The First Female Architects from the Barcelona School of Architecture 



































in  gender violence  cases. Also,  in  the  Feminist movement  this  term  is used  as  a definition  of  symbolic 




























In  the beginning of  the 1960s  the university offered  certain  social and democratic openings, 
which however did not  last  long. The preparation of  the new plan of studies  in 1964, which was 
conducted by a commission that mixed representatives of the Architects’ Association of Catalonia 
and  the  Balearic  Islands  and  the  School  of  Architecture,  incorporated  social  subjects  such  as 
economics  and  sociology. As  these  attempts  to  restructure  teaching were being made  the  school 




Convent  in  Sarriá,  Barcelona,  with  the  aim  of  founding  the  Democratic  Student  Union  of  the 






it was a way  to not  recognise  their political  rights  to participate. The  teachers and  students who 
participated were later expelled. The incident would mark the end of the brief experience of opening 






under  the  influence  of  the  dominant  accounts  of  the  postmodern  period  and  in  contrast  to  the 
prominence granted to male architects. Because of the hidden and secondary position of these other 
experiences  it  is  only  possible  to  identify  them  through  specific  research,  recent  biographies  or 
through connections with partners who have been featured in the various publications. 












part  of  the  governing  board  of  the Architects’ Association  of Catalonia  (COAC),  for whom  she 
organised, among other  tasks, an exhibition and  catalogue  to  celebrate one hundred years of  the 
Catalan Association in Buenos Aires. She obtained her doctorate in 1993 with the thesis ‘Approaching 
the work  of Francesc Mitjans’.  She was  a  tenured  lecturer  in  the Department  of Building  at  the 
University School of ETSAB until her retirement in 2006. 









In her  first years as an architect, she worked as a planner  like Alrum  Jimeno. She moved  to 
Pontevedra, Galicia, with her husband, the architect César Portela, establishing an associate studio of 
architecture. Works  that  stand  out  from  this  period  include  a  housing  complex  for  gypsies  in 
Campañó,  Poio  (1971–1973)  and Bueu market  (1971–1972).  Both were  selected  for  the  travelling 
exhibition  ‘Architecture  and Rationalism. Aldo Rossi  +  21  Spanish Architects’ between  1975  and 
October 1976. Other works of  this period  include an apartment block  in  the Campolongo  estate, 
Pontevedra  (1973)  and  the  Pontecesures  council  buildings, A  Coruña  (1973–1975)  and  Forcarei, 
Pontevedra (1974–1980). 
In addition to teaching, another field of activity, although undervalued and little publicised, is 

















at  the UPC  (Polytechnic University of Catalonia). This approach  to urban planning  and heritage 
themes distinguished the years after the Amadó ‐Domènech company. In 1980 they carried out the 












Subsequently  Roser  Amadó  and  Lluis  Domènech  studied  the  architecture  of  Domènech  i 
Montaner. This allowed them to intervene in various works of this modernist architect, such as the 
former publishing  house Montaner  i  Simón  (1879)  that  they  rehabilitated  in  1991  as  the  current 





















a  school  of  interpretation  and  design  of  the Mediterranean  landscape.  In  1987  she  obtained  a 
doctorate with the thesis The abstraction of the territory, mentored by Manuel de Solà‐Morales, being 
awarded  a  cum  laude  and  receiving  an  extraordinary  prize  from  the  Polytechnic University  of 
Catalonia (UPC). Two years later, in 1989 she became a tenured lecturer, having begun her lecturing 
career in 1974. In 1992 she was appointed director of the Master’s Degree in Landscaping of the UPC, 
which  had  been  founded  and  directed  by Manuel Ribas  Piera  in  1983,  and which  obtained  the 
certification from the European Federation for Landscape Architecture. In addition to the ETSAB, she gave 
classes and talks in various cities such as Cambridge, Vienna, Versailles, Venice, Rome and Madrid. 







of colour  in  the restoration of quarries; a study on  the Madrid city park Manzanares Sur and  the 












In a  similar way  to how Rosa Barba stood out  in  seeking  to promote and defend  landscape 
studies  in Catalonia, as a means of understanding physical reality and  its  transformation (distinct 
from  the  Anglo‐Saxon  tradition),  Anna  Bofill  Levi  (Barcelona,  1944)  is  an  essential  pioneer  of 












research  into architecture and  town planning, making alternative proposals  for social housing by 





Bofill, with  the  ‘antisocial  and  functionalist  residential  block  advocated  by  the CIAM  (Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne)’ (Gómez Moriana 2018). To achieve this objective, the Taller 












city  and  architecture.  She  began  working  on  incorporating  the  gender  perspective  into  town 
planning. 














City)  co‐authored with Rosa María Dumenjó Martí  and  Isabel Segura Soriano,  for  the European 
Union through the Fundació Maria Aurelia Capmany in 1998. 
Anna Bofill is also a composer, a member of the Association of Women in Music and the Catalan 
Association of Composers,  in  addition  to participating  in various projects  around women  in  the 
History of Music. 
5. Final Reflections 
All  the achievements of  the pioneering  female architects mentioned above, who had played 
leading professional roles at a time of major political and social change, were honoured with prizes 
after  long careers. Their contributions, whether  theoretical or constructed works,  (some produced 
independently, others with partners) were, as has been shown, published in periodical  journals or 
books of articles on Spanish architecture. Yet their names and achievements, in contrast to their male 
colleagues, have not  been  given due  and  equal  recognition,  either  in  the historical  record, or  in 
memory. 
As we reflect upon them, we may observe that in spite of the remarkable work of these female 





of bringing  into memory  the work of  so many professional women,  the names of  the  arquitectas 
recounted here still do not form part of the curriculum of architectural schools at state level. Perhaps 
it  is because  the adjustment processes of  the academy and  those who comprise  it continue  to  lag 
behind social changes  in general. Or perhaps because  the single hegemonic history  rooted  in  the 
values of heroic masculine individuality does not allow such inclusion, not only of the presence of 
women,  but  other models  of  action  and  practice,  distinct,  alternative  and  diverse.  The  lack  of 




Amadó  and  Lluís  Domènech  have  always  collaborated  and  operated  as  a  team  with  shared 









every  plate!’  (Pelkonen  2014).  This  note  suggests  that,  although Aino Marsio’s  authorship was 
excluded  from  his  textbooks,  the  professional  collective  of  the  time  in  general,  and Giedion  in 
particular, recognised teamwork to the point of not distinguishing authorships individually. 

















Author Contributions: Zaida Muxí’s main contribution  to  this article  is  the  seminal  research about  the  first 
women  architect graduated  in Barcelona School of Architecture. Daniela Arias Laurino’s main  contribution 
comes  from her Ph.D.  research  (http://hdl.handle.net/2117/123109)  about  the process  to  render  invisible  the 
women architect’s work in the modern movement’s historiography. 
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